




A b s t r a c t
In the center of civilization is the city. This justifies the raise of questions: Why is the city? Why it arose 
and why else is it? Today we can say that the civilization it is the city. Consider, what the city once was, 
and  it will help us classify  the current  state of  the  town and  think about what  is  in  front of  the  future. 
It is proposed to look at the city in a dynamic way, against the development of civilization. In this process 











się nad  tym,  jaka  jest przed nim przyszłość. Proponuje się  spojrzenie na miasto w sposób dynamiczny, 
na tle rozwoju cywilizacji. W tym procesie można zobaczyć nakładające się i nie idące jednym rytmem 
cztery fazy. Pierwsza faza odpowiada koczownictwu, druga to wieś, trzecia to już miasto i związany z nim 


















and  at  the  same  time  the  city  are  faced with  a  difficult  task,  and  it  keeps  accumulating. 
In a certain dimension we could invoke here the mechanisms of the queuing theory or the 




hour  a new  town of 7200  residents will  have been created. Of  course,  no new  town will 







light  is  thrown upon  this problem by  some  information coming  from a  less  than obvious 
source, namely from the book Dlaczego jesteśmy (original title: The Reason Why)1. The book 
is  particularly  interesting  in  the  context  of  the now popular  opinion  that  the  existence of 
civilisations  similar  to  ours  is  statistically  probable,  and  they  could  be  found  somewhere 
on some planets identical with our solar system scattered in similar galaxies in the infinite 
universe. The  book, written  by  an  astrophysicist  of  an  established  reputation,  proves  the 
fallacy  of  such  reasoning. Not  at  the  level  of  biology,  but  of  the  possibility  of  repeating 
a  civilisation  such as ours. Accepting  this  fact  allows us  to go back  to  the origins of our 
civilisation,  i.e.  to  the  realisation  of  its  truly  unique  character. And  thus  the  city will  be 
given a special status, since urban planners are dealing with something that is unique in the 
scale of  the universe. The uniqueness may be understood  in  two ways: as a potential and 
as a threat. Once we understand what is happening to the city, we will have the answer to 
the main question and the title of the book: Dlaczego jesteśmy? (The Reason Why).
The  city  lies  at  the  core  of  civilisation.  Perhaps  it  justifies  posing  the  question: Why 
is  there  a  city  at  all? Why  it  has  emerged  and why  it  still  continues  to  exist.  In  the  old 
days,  the  relation  between  the  city  and  civilisation was  that  cities were  dispersed  germs 
of  civilisation  progress.  Today  we  could  actually  quote  the  British  monarch  of  the  16th 
century:  ‘soon,  London  will  be  all  England’. At  present,  it  could  be  said  with  no  trace 
of  exaggeration  that  civilisation  is  the  city.  Let  us  then  look  at what  the  city  used  to  be 
in the past, and this will help us diagnose the present state of the city and think about what 
future lies ahead of it. Rejecting the images and definitions of the city which are frequently 
1  Gribbin J., Dlaczego jesteśmy. Cud powstania życia na Ziemi (orignal title: The Reason Why. The 
Miracle of Life on Earth), Prószyński i S­ka, 2011.
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almost contradictory to each other, I suggest looking at the city as a dynamically changing 
phenomenon  and  set  it  against  the  background  of  our  civilisation  development. We  can 
distinguish four stages in this process – overlapping and non­synchronised:
–  Stage I – complete dependency on the offer of the natural environment. It results in a large 







–  Stage  IV  –  occurs  when  we  are  faced  with  quantitative  stress,  i.e.  when  we  have  to 
produce,  obtain  or  deliver  a  large  amount  of  a  given material.  In  such  a  situation we 
switch  to  serial  uniformisation  and  standardisation,  referring  to  whole  series  and  not 
to individual solutions.
Alternatively,  we  could  put  it  in  the  following  way:  (I)  eat it yourself,  the  stage 
characterises  a  gatherer,  a  hunter  and  maybe  the  man  at  the  pastoral  stage  of  culture 
development; (II) make it for yourself – the stage in which some manufacture and production 
of objects is possible, and so is construction of more or less complex buildings; (III) make 
it for somebody else, when new requirements occur which must be met by the manufacture, 
and competition begins. The last stage (IV) make if for everybody, i.e. for anyone, and make 
it with someone. The author is of the opinion that the civilisation at present is stuck at this 
last stage. If we try to define the fifth stage, we will find it difficult to formulate the question 

























The  skin  has  been  gone  for  a  long  time,  it  disappeared  approx.  200  years  ago. 
The problem with the brain is more complicated – is it not more important for the city now 
what  international  institutions  and  organisations  elsewhere  decide? Looking  for  a  simile, 
I could say that the city of today is a little like a Christmas tree. It is like an organism for 













broader perspective should be adopted  in order  to  take a new approach  in  thinking about 




























możliwości powtórzenia cywilizacji  takiej  jak nasza. Przyjęcie  tego faktu pozwala wrócić 








z  cywilizacją  polegał  na  tym,  że miasta  były  rozproszonym  zalążkiem postępu  cywiliza­
cyjnego. Dzisiaj właściwie można zacytować za XVI brytyjskim monarchą: niedługo cała 
Anglia  to będzie Londyn. Współcześnie można powiedzieć z  czystym sumieniem,  że  cy­
wilizacja to miasto. W takim razie przypatrzmy się czym miasto niegdyś było, a to pomoże 
sklasyfikować obecny stan miasta i zastanowić się nad tym jaka jest przed nim przyszłość. 









–  Faza  III  –  przychodzi,  kiedy  człowiek  chce  różnicować  swoje  rozwiązania  już  nie 
na  skutek  dyktatu  przypadkowych  ofert,  ale  z  innych  powodów.  Jest  to  faza  wtórnej 
indywidualizacji;




Alternatywnie można to ująć w następujący sposób: (I) zjedz to sam, faza charakteryzuje 
zbieracza, myśliwego i może człowieka w kulturze pasterskiej; (II) zrób to sam dla siebie to 
1  Grebbin J., Dlaczego jesteśmy. Cud powstania życia na Ziemi, Prószyński i S­ka, 2011.
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etap, na którym możliwa jest wytwórczość i wyrób przedmiotów oraz budowanie mniej lub 
bardziej skomplikowanych budynków; (III) zrób to dla kogoś, gdy do wytwarzania dochodzą 
dodatkowe wymagania oraz konkurencja. Ostatnia  faza  (IV) zrób to dla wszystkich, czyli 
dla kogokolwiek i zrób to z kimś. Jestem zdania, że obecnie cywilizacja tkwi w tej ostatniej 
fazie. Hipotetyczna i nieco złośliwa próba zarysowania piątej fazy sprawia, że właściwie nie 




wpływem zmian zrób to sam dla siebie. W ten sposób powstają pierwsze miasta w dolinie 
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